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Marmara Bölgesi'nde Bulunan Loranthaceae Familyas›
Taksonlar›n›n Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araflt›rma
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Özet: Bu araflt›rma ile, Marmara Bölgesi taranarak Loranthaceae familyas› taksonlar›, konukçular›, bu bitkilerin yaprak, meyve,
tohum, çiçek özellikleri, araflt›rma bölgesindeki yay›l›fllar› ve yetiflme ortam› özellikleri araflt›r›lm›flt›r. Araflt›rma alan›nda
Loranthaceae familyas›ndan alt› adet takson belirlenmifltir. Bu alt› taksonun morfolojik özelliklerine göre tan› anahtar› yenilenmifltir.
Ayr›ca Loranthaceae familyas›n›n araflt›rma alan›ndaki yay›l›fl› ve konukçular› belirlenmifltir.

A study on the Morphological Features of Lorantaceae family within the Marmara region
Abstract: This study aims fundamentally to determine the Loranthaceae family taxa from point of view the morphological features,
with their host plants and their distributions within the Marmara Region. Six taxa have been determined in this study an their
identification keys have been revised depending on their morphological characteristics of their generative and vegetative organs.

Girifl
Marmara Bölgesi Anadolu’nun kuzey-bat›s› ile
Avrupa’n›n güney-do¤usundan (Trakya) oluflur. Bitki
co¤rafyas› bak›m›ndan bölge; a¤›rl›kl› olarak Kuzeybat›
Anadolu (Euro-Sibirian (Euxin)) ve çok az k›sm› da Bat›
Anadolu (Mediterranea (W.A)) flora alanlar› içerisinde
kal›r (1).
Bölgenin karakteristik odunsu taksonlar› olarak; Alnus
glutinosa (L) Gaertn. subsp. glutinosa, Tilia argentea
Desf., Quercus frainetto Ten., Q. hartwissiana Stev.,
Abies equi-trojani Aschers. et Sint., Juniperus oxycedrus
L. subsp. oxycedrus, Acer campestre L., Fagus orientalis
Lipsky., Carpinus betulus L., Tilia rubra DC., Pinus nigra
Arnold. subsp. pallasiana, P. brutia Ten., Pyrus
amygdaliformis Vill., Olea europae L. ve Arbutus unedo
L. saptanm›flt›r.

Loranthaceae familyas›na iliflkin genel bilgiler :
Genellikle a¤açlar›n üzerinde yar›parazit olarak yaflarlar.
Bunlar›n ço¤unlu¤u odunsu ve uzun ömürlüdür.
Yapraklar› veya yeflil renkli sürgünleri vard›r. Yapraklar
tam kenarl›, ço¤unlukla derimsi, sade yaprak, bazen de
pul fleklindedir. Yapraklar›n dizilifli karfl›l›kl›d›r. Baz›
taksonlar k›fl›n yapra¤›n› döker, baz›lar› da herdem

yeflildir.
Yapraklar› pul halini alm›fl taksonlarda
fotosentez yeflil sürgünler vas›tas›yla yap›l›r (2). Çiçekler
monoik veya dioik, bazen de erdifli, terminal ya da yan
durumludur. Ço¤unlukla aktinomorf, ender olarak da
zigomorftur. Çiçek çevresi 4-6 parçal› olup, ya çanak
yaprak ya da taç yaprak görünüflünde, renkli, serbest ya
da alt bölümlerinden kaynaflm›fl durumdad›r. Etamin
say›s› çevre yaprak say›s›na eflittir. Ovaryum alt durumlu,
ortotrof ve bir gözlüdür (3). Çiçekler rasemoz, spika ve
panicula kurullar fleklindedir. Baz› türlerin çiçekleri ise
tekdir. Baz›lar›nda anterler yalanc› bölmelerle fazla say›da
lokuluslara ayr›lm›flt›r (4). Embriyo genellikle 2 nadiren
de 3-6 kotiledonludur (5). Etaminler serbest ya da
birleflmifl, kimi zaman da belirgin de¤il, periyantla
;
anter
bir
birleflmifl
durumda
(Viscum)
(Arceuthobium’da) veya çok bölmeli; difli çiçek 3-5
karpelli, plesenta ve yumurtal›k pek belirgin de¤ildir
(belirgin oldu¤u zaman ç›plakt›r). Plesenta teorik olarak
basal-central, ender olarak farkl›laflm›flt›r (6).

Loranthaceae familyas›n›n ço¤unlukla tropik
bölgelerde olmak üzere 40 kadar cinsi, 1400 kadar da
türü oldu¤u ifade edilmektedir (7). Yine ayn› familyan›n
21 cinsi ve 600 türü oldu¤u da belirtilmektedir (2).
A¤açlara

ar›z

olarak

art›m

kayb›na,

verim
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düflüklü¤üne hatta zaman içerisinde ölümlerine neden
olan Loranthaceae familyas› ve baz› cinslerinin genel
olarak bitki sistemati¤i içerisindeki yeri flu flekilde
gösterilmektedir (8):
Bölüm

Spermatophyta

Altbölüm Angiospermae
S›n›f

Magnoliatae

Alts›n›f

Rosidae

Tak›m

Santalales

Familya Loranthaceae
Cinsleri Loranthus Jacq., Arceuthobium Bieb.,
Viscum L., v.b.
Ülkemizde de s›kça rastlanan Viscum album
L.(Ökseotu), afla¤› yukar› M.Ö. 305 y›l›nda Yunanl›
Botanikçi Theophrastus taraf›ndan parazitik bir bitki
olarak tan›mlam›flt›r. 18. yy. da Carl LINNAEUS da temel
bir Avrupa türü olarak tan›mlam›fl ve Viscum album
olarak isimlendirmifltir (9).
Ökseotunun meyvelerinin yap›flkan k›s›mlar›ndan eski
Yunanl› ve Romal›'lardan beri kufl yakalamak için "Ökse"
denilen tuzaklar yap›l›rd›. Çok yak›n zamanlara kadar da
hala kufl öksesi imal edildi¤inden bahsedilmektedir (10).

Loranthaceae taksonlar›n›n bir ço¤unun meyveleri
kufllar taraf›ndan severek yenilmekte ve tohumlar bu
flekilde tafl›nmaktad›r. Viscum L.’un olgun tohumlar›n›n
kufllar taraf›ndan yay›ld›¤› çok eskiden, Aristoteles
zaman›ndan beri bilinmektedir (11). Özellikle Ökseard›c›
(Turdus viscivorus L.),ve ‹pekkuyrukkuflu (Bombycilla
garrulus L.) ile yay›l›fl› iyi bir flekilde incelenerek ortaya
konmufltur(12). Ökseotlar› emici kökleri sayesinde
vejetatif yolla da ço¤alabilmektedir (6). ‹rsel olarak
negativ fototropizm ve negativ geotropizm özelli¤i
gösterir (13).
Mineral besin maddelerine ortak oldu¤u için a¤açlar›n
normal geliflmelerini engeller. Böylece onlar›n zay›f
düflmelerine ya da kurumalar›na sebep olur (10). Ökseotu
(Viscum album L.) yo¤unlu¤u ortalama %30 olan bir
sar›çam (Pinus sylvestris L.) orman›nda ökseotundan
kaynaklanan art›m kayb›n›n %8-%16 aras›nda oldu¤u
ifade edilmektedir (14). Bunlar›n d›fl›nda ökseotlar› ar›z
olduklar› k›s›mlarda fliflkinlikler meydana getirerek
gövdelerin de¤erlendirme imkanlar›n› azalt›r (2). Yine
urlarla (fliflkinliklerle) delinen odunun, direnci kayb›
dolay›s›yla kullanma yerinin önemli ölçüde azald›¤› ve bu

tip odunlar›n ka¤›t hamuru için istenmeyen özellikler
tafl›d›klar› belirtilmektedir (14).
A¤açlar›n geliflimini gerileterek veya durdurarak
onlar›n zay›f düflmelerine sebep olan ökseotlar›, sekonder
zararl› böceklerin bu a¤açlara ar›z olmas›n›
kolaylaflt›r›rlar. Böyle zay›flat›lm›fl a¤açlar sekonder
zararl› böceklerin kitle halinde üremeleri için uygun bir
ortam olufltururlar. Mantarlar›n etkisine de aç›k hale
gelirler (2). Bunun yan›nda V. album özellikle k›fl›n
yapra¤›n› dökmedi¤i için toplanarak hayvanlara yedirilir.
Besleyici, sütü artt›r›c›, iyi bir yemdir (10). Bu nedenle
ökseotlar›, özellikle çobanlar baflta olmak üzere
köylülerce toplan›r. Ama bu toplaman›n usulüne uygun,
a¤açlara zarar vermeden yap›lmas› oldukça zordur.
Bunun için vatandafllar, üzerinde bol ökseotu bulunan
a¤açlar› kökten veya k›smen kesmekte ve üzerindeki
ökseotunu toplamaktad›r. Bunu önlemek için 31 A¤ustos
1326 (1910) tarihli "Orman Muhafaza ve ‹nzibat›na dair
kura ve Kasabat Ahalisine Tembihname"nin 12.
maddesinde " Orman a¤açlar› üzerinde has›l olup burç
tabir edilen tufeyliyi kesip almak için a¤ac›n dal›n› veya
gövdesini kesmek veya sakatlamak memnudur."
denilmektedir (15).
Ökseotlar› ile mücadele edilebilece¤i ilk olarak M.S.
1200’lü y›llarda Bollstadt Kontu Albertus MAGNUS
taraf›ndan dile getirilmifltir. Onun taraf›ndan budanan,
ökseotlu bitkinin iyileflti¤i belirtilmektedir (16).

Materyal ve Yöntem
Araflt›rma alan›n›n s›n›rlar› haritalardan tespit
edilmifltir (17). S›n›rlar›n tespitinde Türkiye’nin bitki
co¤rafyas› için esas kabul edilen flora alanlar›ndan da
faydalan›lm›flt›r (1). Çal›flman›n planlanmas› ve bir ön etüt
amac›yla araflt›rma alan›ndaki Orman Genel Müdürlü¤ü’ne
ba¤l› ‹flletme Müdürlükleri’nden bilgi istenmifl ve
kendilerine bilgi ve anket formlar› gönderilmifltir. Anket
formlar› geldikten sonra bütün araflt›rma alan›,
incelemelerde bulunmak ve materyal toplamak amac›yla
gezilmifltir.
Araflt›rma alan›nda bulunan familya taksonlar›n›n,
sürgün, çiçek, meyve, tohum ve yapraklar› toplanm›flt›r.
Baz› özellikleri yerinde, ilgili formlara ifllenmifltir. Farkl›
konukçu bitki üzerindeki taksonlar mümkün oldu¤u ve
gerek görüldü¤ü takdirde üzerinde bulundu¤u sürgün
veya dal parças› ile birlikte al›nm›fl, yerinde tespiti
mümkün olmayan özellikler için laboratuara getirilmifl ve
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incelenmifltir. Örneklerin teflhisinde ‹STO (‹st. Ün. Orman
Fakültesi Herbaryumu) ve ‹STE’(‹st. Ün. Eczac›l›k
Fakültesi Herbaryumu) den faydalan›lm›flt›r.
Tüm genifllik ölçümlerinde Japon yap›m› Blakenhorn
marka 0.05 cm duyarl› mikro kumpas kullan›lm›flt›r.
Çiçekler, lup veya üstten ayd›nlatmal› steromikroskopla
incelenmifltir. Meyveler toplan›r toplanmaz mümkün olan
en k›sa sürede a¤›rl›klar› belirlenmifltir. Bu meyveler daha
sonra kurumaya b›rak›lm›fl ve hava kurusu hale gelince
tekrar tart›lm›flt›r. Meyveler taze iken özellik gösteren
her taraf›ndan uzunluklar› ölçülmüfl kay›t edilmifltir.
Meyvelerden ay›rt edilen tohumlar, bu flekilde hemen taze
a¤›rl›klar› ve daha sonra da tohumlar kurutularak (kendi
halinde hava kurusu hale gelene kadar beklenmifltir) hava
kurusu a¤›rl›klar›, Mettzler marka terazide tart›lm›fl ve
1000 tane a¤›rl›klar› bulunmufltur. Bu tohumlar daha
sonra de¤ifliklik gösteren fertlerde her taraf›ndan
ölçülmüfl ve kay›t edilmifltir. Yapraklar toplanan her
konukçu bitki için ayr› ayr› hem enine hem de boyuna
ölçülmüfl ve kay›t edilmifltir.

Bulgular

Viscum album L.(Ökseotu)
Marmara bölgesinde Çam ökseotu ( V. album L.
subsp. austriacum (Wiesb.)Vollmann.), Göknar ökseotu (
V. album L. subsp. abietis (Wiesb.) Abromeit.) ve
Yaprakl›a¤aç ökseotu ( V. album L. subsp. album) olmak
üzere üç alttürle temsil edilmektedir.

‹. DUTKUNER

ölçülmüfltür. Yaprak eni ise ortalama 0.78 cm, en genifl
yaprak Yalova’da Karaçam üzerinde 1.72 cm (ort. mak.
yaprak eni 1.21 cm), en dar yaprak da Bozüyük’de
Sar›çam (Pinus sylvestris L.) üzerinde 0.58 cm (ort. min.
yaprak eni 0.86 cm) olarak ölçülmüfltür.
Göknar ökseotunda; Yaprak boyu, ortalama 4.88 cm,
en uzun yaprak Bozüyük’de Uluda¤ Göknar› (Abies
bornmülleriana Mattf.) üzerinde 7.45 cm (ort. mak.
yaprak boyu 5.50 cm), en k›sa yaprak da yine Uluda¤
Göknar› üzerinde ‹negöl’de 1.90 cm (ort. min. yaprak
boyu 3.05 cm) olarak ölçülmüfltür. Yaprak eni ise
ortalama 1.35 cm, en genifl yaprak Bozüyük’te Uluda¤
Göknar› üzerinde 1.60 cm (ort. mak. yaprak eni 1.45
cm), en dar yaprak da yine Uluda¤ Göknar› üzerinde
‹negöl’de 0.75 cm (ort. min. yaprak eni 1.18 cm) olarak
ölçülmüfltür.
Yaprakl›a¤aç ökseotunda; Yaprak boyutlar› çok
de¤ifliklik göstermektedir. Yaprak boyu, ortalama 4.54
cm, en uzun yaprak Çatalca’da Karakavak (Populus nigra
L.) üzerinde 6.40 cm (ort. mak. yaprak boyu 5.16 cm),
en k›sa yaprak da Bahçeköy’de Gümüfli Ihlamur üzerinde
3.04 cm (ort. min. yaprak boyu 3.84 cm) olarak
ölçülmüfltür. Yaprak eni ise ortalama 1.02 cm, en genifl
yaprak Çatalca’da Karakavaklar üzerinde 1.85 cm (ort.
mak. yaprak eni 1.26 cm), en dar yaprak da Çatalca’da
Ovaakçaa¤ac› (Acer campestre L.) üzerinde 0.50 cm (ort.
min. yaprak eni 0.81 cm) olarak ölçülmüfltür.

Habitus ve Sürgün : Gövde kal›n, k›sa ve dip tarafta
dallanma göstermez. Belgrad Orman›'nda Gümüfli
Ihlamur (Tilia argentea Desf.) üzerinde 1.2 m boy yapt›¤›
tespit edilmifltir. A¤açlar›n dallar›nda, daha çok yukar›dan
afla¤›ya do¤ru bir geliflme göstermektedir. Sürgünler
yuvarlak, genç sürgünler yeflil renkli ve pseudodichotomie
fleklinde dallanmaktad›r. Sürgünler nodlarda çok kolay
ayr›lmakta, internodlarda ise kolayca k›r›lmaktad›r.
Sürgünler çiçek kurullar› veya tomurcuklarla
sonuçlanmaktad›r.

Çiçek : Çiçekler çok küçük ve erselik veya monoiktir.
Sürgünlerin ucunda küçük kurullar meydana getirir.
Çiçekler fiubat veya Mart (kuzey kesimlerde ve
yükseklerde Nisan) ay›nda görülür. Difli çiçeklerin üçbefl
tanesi bir arada, saps›z, salk›m fleklindedir. Ovaryum alt
durumlu, stigma kal›n, fliflkin, yast›k gibi, stilus k›sa,
perigon dört parçal›d›r. Erkek çiçekler difli çiçeklerden
daha büyük ve gösterifllidir. Çanak yapraklar› bulunmaz.
Dört parçal› taç yapraklar sar›-yeflil renklidir. Etamin
say›s› da dörttür. Flamentleri yoktur. Bunlar taç
yapraklar›n iç k›sm›na kaynaflm›flt›r. Anterlerde iç tarafa
do¤ru aç›lan pek çok teka vard›r.

Yaprak: Çam ökseotunda; yaprak boyutlar› üzerinde
bulunan a¤aca göre de¤iflmekle birlikte yaprak boyu,
ortalama 4.31 cm, en uzun yaprak Yalova’da Karaçam
(Pinus nigra Arn.subsp. pallasiana) üzerinde 6.55 cm
(ortalama maksimum yaprak boyu 5.00 cm), en k›sa
yaprak da ‹negöl’de yine Karaçam üzerinde 1.20 cm
(ortalama minimum yaprak boyu 3.58 cm) olarak

Meyve : ‹nci fleklinde, yaklafl›k nohut ya da bezelye
tanesi büyüklü¤ündeki küremsi meyveler, önceleri yeflil,
olgunlafl›nca da genellikle beyaz, sar›mtrak-beyaz renk
al›rlar. Üzümsü meyvelerin formu de¤iflkendir.
Geniflli¤inden biraz daha uzun, stigma belirgindir. Çiçek
ekseni de meyve oluflumuna kat›lmaktad›r. Meyvenin etli
k›sm› yap›flkan bir madde içermekte ve eksokarp herhangi
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bir flekilde y›rt›ld›¤› zaman her tarafa yap›flmaktad›r.
Kuvvetli bir yap›flma kabiliyeti oldu¤u tespit edilmifltir.
Meyveleri ile birlikte kurutulmaya çal›fl›lan baz› örneklerin
daha sonra kurutma ka¤›tlar›ndan ayr›lmas› mümkün
olmam›flt›r. Ökseotu meyveleri Kas›m-Aral›k aylar›nda
olgunlaflmakta ve May›s ay›na kadar dalda kalmaktad›r.
Meyveler terminal durumlu ve bir veya ikisi bir arada
bulunmaktad›r. Meyve genellikle bir, nadiren de iki
tohumludur.
Alttürler aras›nda meyve özellikleri farkl›l›k
göstermektedir. Göknar ökseotunun meyveleri genellikle
beyaz ve göreceli olarak büyükçe, Çam ökseotunda
ço¤unlukla soluk sar› ila beyaza yak›n sar›, di¤erlerine
göre boyu eninden daha uzun, Yaprakl›a¤aç ökseotunda
ise ço¤unlukla beyaz, bazen sar›ms› renktedir. Özellikle
son alttürde meyveler de¤iflik biçimler göstermektedir. Bu
meyveler kufllar taraf›ndan severek yenilmektedir. Örnek
toplama esnas›nda ökseotu bol bulunan a¤açlar›n
tepesinde çok miktarda kufl oldu¤u dikkati çekmifltir.
Yaprakl›a¤aç ökseotunda meyvenin ortalama çap›
0.80 cm, ortalama boyu ise 0.94 cm, Göknar ökseotunda
ortalama meyve çap› 0.87 cm, ortalama meyve boyu 0.97
cm, Çam ökseotunda ise ortalama meyve çap› 0.75 cm,
ortalama meyve boy da 0.90 cm olarak ölçülmüfltür.
Taze bir meyvenin a¤›rl›¤› ortalama Yaprakl›a¤aç
ökseotunda 0.361 gr, Göknar ökseotunda 0.373 gr, Çam
ökseotunda ise 0.331 gr, hava kurusu bir meyvenin
ortalama a¤›rl›¤› ise Yaprakl›a¤aç ökseotunda 0.071 gr,
Göknar ökseotunda 0.073 gr, Çam ökseotunda ise 0.064
gr olarak belirlenmifltir.
Tohum : Küçük çekirdek fleklindeki tohumlar her
meyvede bir, nadiren de iki adet bulunmufltur. Tohumlar
genelde oval, bazen de yan taraflardan düzgün bir hatla
sona ermekte ve köfleli bir görünüm arz etmektedir.
Alttürler aras›nda tohum özellikleri ve flekilleri farkl›l›k
göstermektedir. Göknar ökseotunun tohumlar›, en büyük
tohumlard›r ve yumurta biçiminde, Çam ökseotunda iki
taraf›nda kanat olan bir çekirdek, Yaprakl›a¤aç
ökseotunda ise küçük bir çekirdek fleklindedir.
1000 tane a¤›rl›klar› da, Yaprakl›a¤aç ökseotunda
18.0 gr Göknar ökseotunun 19.2 gr Çam ökseotunda da
17.3 gr olarak belirlenmifltir.
Marmara Bölgesi’ndeki yay›l›fl alanlar›, yetiflme
yeri özellikleri ve konukçular›: Yap›lan araflt›rmalara
göre Ökseotu, kendisi için uygun ortamlar buldu¤u zaman
bütün Marmara Bölgesi’nde yay›l›fl göstermektedir. Deniz

seviyesinden bafllayarak (Yalova-Armutlu), bölgede
Karaçam ve Göknar'›n alpin s›n›r›na kadar yay›l›fl
göstermektedir. Esas yayg›n ve zararl› oldu¤u yerler
genelde bonitetin düflük (Bonitet 4-5) oldu¤u yerlerdir.
Genellikle yafll› a¤açlara sald›rmakla birlikte çok genç
a¤açlar üzerinde de rastlan›lm›flt›r. Yap›lan bu
araflt›rmada çok genifl bir konukçu bitki spektrumuna
sahip olan Ökseotu’un Marmara bölgesinde 15 odunsu
taksonda bulundu¤u tespit edilmifltir (Tablo 1).
Tablo 1.

V. album’un Marmara Bölgesi’ndeki konukçular›

Or.‹fl.Müd.

Or.‹fl.fief

Yalova
Armutlu
Yalova
Armutlu
Yalova
Armutlu
Çatalca
Bink›l›ç
Çatalca
Bink›l›ç
Çatalca
Bink›l›ç
Bilecik
Bozüyük
Bilecik
Bozüyük
Bilecik
Bozüyük
Bilecik
Dodurga
Bilecik
Dodurga
Bilecik
Gölpazar›
Demirköy
Çakmaktepe
Demirköy
Çakmaktepe
Demirköy
Çakmaktepe
Demirköy
Çakmaktepe
K›rklareli
Dereköy
K›rklareli
Dereköy
K›rklareli
Dereköy
‹negöl
Mezitli
‹negöl
Mezitli
M.Kemalpafla Gürgenda¤›
Bahçeköy
Kurtkemeri
Bahçeköy
Merkez
Bahçeköy
Merkez

Konukçu

Pyrus communis L
Pinus nigra Arn.subsp. pallasiana
Prunus amygdalus Batsch.
Populus xcanadensis Moench.
Acer campestre L.
Malus sylvestris Mill.
Pinus nigra Arn.subsp. pallasiana
Pinus sylvestris L.
Abies bornmülleriana Mattf.
Abies bornmülleriana Mattf.
Pinus nigra Arn.subsp. pallasiana
Pinus nigra Arn.subsp. pallasiana
Pterocarya fraxinifolia Spach
Pyrus elaeagnifolia Pall.
Prunus spinosa L.
Salix alba L.
Prunus spinosa L.
Acer campestre L.
Malus sylvestris Mill.
Abies bornmülleriana Mattf
Pinus nigra Arn.subsp. pallasiana
Pinus nigra Arn.subsp. pallasiana
Tilia argentea Desf.
Acer platoneides L.
Robinia pseudoacacia L.

Loranthus europaeus Jacq. (Mefleökseotu)
Habitus ve Sürgün : 1.3 m’ye kadar boy yapabilen ve
k›fl›n yapra¤›n› döken yar›parazit bir bitkidir. Yaz›n
Ökseotuna çok benzemesine karfl›l›k k›fl›n yapraklar›n›
dökerek konukçu bitkinin üzerinde büyük cad›
süpürgelerini and›rmaktad›r. ‹nternodlardan kolayl›kla
k›r›labilen, nodlar›ndan da yine kolayl›kla ayr›labilen
Mefleökseotunun, yuvarlak sürgünleri kahverengi ve
parlakt›r. Bonitetin yüksek oldu¤u a¤açlar üzerinde, say›s›
az ise de daha uzun boy ve daha kal›n sürgün yapt›¤›
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tespit edilmifltir. Dallanma pseudodichotomie fleklindedir.

ise 0.051 gr olarak tart›lm›flt›r.

Yaprak : Yaprak flekli genel olarak Ökseotunun
yapra¤›na benzer. Ters yumurta fleklinde, biraz daha ince
(dikdörtgenimsi) ve uzun, tam kenarl› ve küt uçludur.
Koyu yeflil renklidir. Sonbaharda yapraklar›n› döker.
Yapraklanma güney bak›larda ve düflük yükseltilerde 1
Nisan’da sonra, yükselti artt›kça yaklafl›k 15 gün sonra
bafllamaktad›r.
Yapraklanma
konukçu
bitki
yaprakland›ktan sonra bafllamaktad›r. Yapraklar tam
olarak karfl›l›kl›, kal›n k›sa sapl›, dip k›sm› yuvarlak ve
stipulas›zd›r. Yapraklar Ökseotu yapraklar›ndan daha
incedir. Mefleökseotunun yaprak boyutlar› homojen bir
yap› göstermektedir. Yaprak boyu, ortalama 3.90 cm, en
uzun yaprak Mustafakemalpafla’da 4.30 cm (ort. mak.
yaprak boyu 4.20 cm), en k›sa yaprak da
Mustafakemalpafla ve Demirköy’de 3.50 cm (ort. min.
yaprak boyu 3.65 cm) olarak ölçülmüfltür. Yaprak eni ise
ortalama 0.99 cm, en genifl yaprak Mustafakemalpafla’da
1.15 cm (ort. mak. yaprak eni 1.11 cm), en dar yaprak
da 0.80 cm (ort. min. yaprak eni 0.88 cm) olarak
ölçülmüfltür.

Tohum: Mefleökseotu’un tohum flekli minyatür f›nd›k
gibidir. Üst taraf›nda aç›k sar› renkli bir k›sm› vard›r.
Endospermi oldukça zengin olan tomumlar›n 1000 tane
a¤›rl›¤› da 29.2 gr olarak belirlenmifltir.

Çiçek : Çiçekler terminal durumlu ve erdifli veya
monoiktir (18). Çiçek ekseninin alt k›sm›nda çanak
yapra¤›n› and›ran calyculus bulunur. Bu calyculus k›sa ve
difllidir. Çiçekler sar› renklidir. Birkaç› bir arada kurullar
oluflturur. Taç yaprak say›s› dört ile alt› adet aras›ndad›r.
Bu taç yapraklar uzunca (üç dört mm), yeflile yak›n sar›
renkli ve serbesttir. Güney bak›larda ve düflük
yükseltilerde çiçeklenme 15 Nisan’da bafllamakta,
yükseldikçe ve bak› kuzeye döndükçe çiçeklenme üç hafta
kadar geç olmaktad›r. Erkek çiçeklerde filamentler taç
yaprak say›s›nca ve önünde, alt k›s›mlar›nda birleflmifl, üst
k›s›mlar› serbesttir. Bu çiçekler salk›m tipinde bir araya
gelmifllerdir. Difli çiçeklerde ovaryum alt durumlu, stigma
baflc›k, stilus iplik gibi incedir.

Tablo 2.

Meyve: Meyve yumurtams› biçimden küreye kadar
çeflitli flekillerde, dala birleflti¤i yerde daral›r (armut gibi)
ve sürgünlerin ucunda 1-5 tanesi dala as›l› olarak bulunur.
Sar›
renkteki
meyveler
Kas›m-Aral›k
ay›nda
olgunlaflmakta ve May›s ay›na kadar dalda kalmaktad›r.
Bu tarihlerde, üzerinde Mefleökseotu olan a¤açlar›n
alt›nda bol miktarda sar› renkli meyve bulmak ve
toplamak mümkündür. Çiçek sap› meyve oluflumuna
kat›lmaktad›r. Meyvenin dip k›sm›nda stigma art›¤›na
rastlanmaktad›r. Yap›flkan olan meyvenin etli k›sm›
tatl›d›r. Mefleökseotu’un taze bir meyvesinin ortalama
a¤›rl›¤› 0.237 gr, hava kurusu meyvesini ortalama a¤›rl›¤›

Marmara Bölgesi’ndeki yay›l›fl alanlar›, yetiflme
yeri özellikleri ve konukçular›: Yap›lan araflt›rmalara
göre Mefleökseotu Marmara Bölgesi’nde genel olarak
Mustafakemalpafla, Demirköy ve K›rklareli Orman
‹flletmelerinin s›n›rlar› içerisinde yay›l›fl göstermektedir.
Bu bölgeler Mefle (Quercus) türlerinin saf ya da kar›fl›k
orman kurdu¤u bölgelerdir. Bu türlerin saf oldu¤u
alanlarda yay›l›fl çok fazla, zarar da daha fliddetli
olmaktad›r. Bitkinin bulundu¤u alanlar rak›m olarak da
Mefle cinsini takip etmektedir. Yay›ld›¤› alanlarda bak›
fark› tespit edilememifltir. Konukçu a¤açlar›n genç ya da
yafll› olmas›n›n herhangi bir önemi yoktur. Ancak yafll›,
fenotipi bozuk ve art›m› yavafllam›fl a¤açlarda zarar› daha
yo¤undur. Mefleökseotu’nun Marmara Bölgesi’nde tespit
edilen konukçular› Tablo 2’de verilmifltir.
Loranthus
europaeus'un
konukçular›

Marmara

Bölgesi'ndeki

Or.‹fl.Müd.

Or.‹fl.fief

Konukçu

Demirköy
Demirköy
Demirköy
Demirköy
Demirköy

Çakmaktepe
Çakmaktepe
Çakmaktepe
‹stihkam
‹ncesrrt

Demirköy
K›rklareli
M.Kemalpafla
Tekirda¤
Band›rma

‹nces›rt
Dereköy
Gürgenda¤›
Kofca¤›z
Manyas

Quercus hartwissiana Stev.
Quercus cerris L.
Quercus robur L. subsp. robur
Quercus cerris L.
Quercus patraea (Mattuschka) Liebl. subsp
patreae
Quercus cerris L.
Quercus cerris L.
Quercus cerris L.
Quercus cerris L.
Quercus robur L. subsp. robur

Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb. (Ard›çökseotu)
Habitus ve Sürgün : Ard›ç dallar› üzerinde yaflayan
k›sa 3-12 (-20) cm boyunda yar›parazit bitkilerdir.
Uzaktan bak›ld›¤› zaman ard›ç dallar›ndan ay›rt edilmesi
oldukça güçtür. Araflt›rma alan›nda en fazla 7 cm boy
yapt›¤› tespit edilmifltir. Sürgünler dik olarak ç›kar, yeflil
renkli ve tüysüzdür. Genelde 4-5 cm boy yapan oldukça
s›k demetler halinde bulunur.
Yaprak: Yapraklar› küçük pul yaprak biçiminde ve
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sürgünlere karfl›l›kl› dizilmifl ve herdem yeflildir. Yaprak
özelliklerini ç›plak gözle tayin ve tan›mlamak oldukça
zordur. Bu nedenle çal›flmalarda steromikroskoptan
faydalan›lm›flt›r.
Çiçek: Dioik(19) çiçekler tek ya da birkaç› bir arada
bulunur. Çok küçük çiçeklerde yaln›zca çanak yapraklar
vard›r, taç yapraklar› yoktur. Bu çanak yapraklar› üç
parçal›d›r. Sar› renkli erkek çiçekler Eylül-Ekim aylar›nda
görülmektedir. Bu çiçeklerin çanak yapra¤›nda iki dudak
fleklinde difller vard›r. Polen keseleri çanak yapraklar
üzerine k›sa bir sapl› ba¤l› olup transversal bir yar›kla
aç›l›rlar. Beyaz, k›sa ve ucu koyu yeflil olan difli çiçekler de
yine ayn› aylarda olgunlafl›r.
Meyve : Saydam, küre fleklindeki meyveler çok
küçüktür. Üzeri dumanl› mavimsi renklidir. Hafif
kekremsi, flekerli bir tad› vard›r. Üzümsü meyveler 15
Aral›k’da olgunlaflmaktad›r. Meyvenin dalda kalma süresi
di¤er Ökseotlar›na göre çok k›sa olmaktad›r.
Tohum : Tohumlar yap›flkan bir madde ile kapl› ve
çok küçüktür.
Marmara Bölgesi’ndeki yay›l›fl alanlar›, yetiflme
yeri özellikleri ve konukçular›: Ard›ç ökseotu Marmara
Bölgesi’nde yaln›zca Mustafakemalpafla Orman ‹flletme
Müdürlü¤ü s›n›rlar› içerisinde Gürgenda¤› Bölgesi,
Manast›r Tepesi'nin kuzeye bakan yamaçlar›nda
bulunabilmifltir. Yetiflme ortam› üzerinde bulundu¤u ard›ç
taksonunun özelliklerine ba¤l› olarak de¤erlendirilebilir.
Marmara Bölgesi'nde Juniperus oxycedrus L. subsp.
oxycedrus’lar üzerinde olmak üzere yaln›zca bir Ard›ç
taksonu üzerinde tespit edilmifltir.

2- Bu taksonlar›n vejetatif organlar›na göre ayr›m
anahtar›:
A. Yapraklar yass› iki yüzlü
B. Yapraklar kal›n, sert derimsi, genç sürgünler yeflil
renkli, meyve beyazdan kirli sar›ya kadar çeflitli
renklerde,

Viscum album
C. Yapraklar uzun, meyve genellikle soluk sar›,
yaprak boyu eninin 5.5 kat›, meyve beyaza yak›n
kirli sar›

V. album L. subsp austriacum
C.Yapraklar genifl, meyve genellikle beyaz
D. Göreceli olarak en genifl yapraklar, (4.881.35 cm),ortalama olarak yaprak boyu eninin
3.6 kat›, meyve rengi genellikle beyaz ve daha
büyük (0.87-0.97cm)

V. album L. subsp.abietis
D. Yaprak flekli çok de¤iflken (4.54-1.02 cm),
ortalama olarak yaprak boyu eninin 4.4 kat›,
meyve rengi genellikle beyaz, bazen sar›mtrak
V. album L. subsp album
B. Yapraklar ince, genç sürgünler kahverenginde,
meyve sar› renktem

Loranthus europaeus
A.Yapraklar pul fleklinde

Arceuthobium oxycedri
3-Bu türlerin generatif organlar›na göre ayr›m
anahtar› da flöyle ortaya konulabilir.
A. Çiçekler 1C2E

Tartaflma ve Sonuç
1-Yap›lan araflt›rma sonucunda Marmara Bölgesinde
Loranthaceae familyas›, üç tür, üç de alttür olmak üzere
alt› da taksonla temsil edilmektedir. Bunlar:
a- Viscum album L. (Ökseotu)
aa) V. album L. subsp. austriacum (Wiesb.)Vollmann.(Çam
ökseotu)(19)
ab) V. album L. subsp. abietis (Wiesb.) Abromeit.(Göknar
ökseotu)(19)
ac) V. album L. subsp. album (Yaprakl›a¤aç ökseotu) (19)

b- Loranthus europaeus Jacq. (Mefleökseotu)

B. Çiçek ekseninin alt k›sm›nda çanak yapra¤›n›
and›ran bir calyculus bulunur. Difli çiçekler baflak
fleklindedir. Erkek çiçeklerin filamentleri taç yaprak
say›s›nca ve önünde, alt k›s›mlardan birleflmifl, üst
k›s›mlarda serbesttir

Loranthus europaeus
B. Çiçek ekseninin alt k›sm›nda çanak yapra¤›n›
and›ran bir calyculus bulunmaz. Difli çiçekler saps›z,
salk›m fleklindedir. Erkek çiçeklerin flamentleri
yoktur, bunlar taç yapraklar›n iç k›sm›na
kaynaflm›flt›r.

Viscum album

c- Arceuthobium oxycedri (DC.)Bieb. (Ard›çökseotu)
A. Çiçekler dioik

Arceuthobium oxycedri
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